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ЎЗБЕК МУМТОЗ АДАБИЁТИДА “ШОҲНОМА” АНЪАНАЛАРИ
Ҳакима Тўрабоева Усмонжон қизи,
Наманган муҳандислик-технология институти
“Чет тиллар” кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада Фирдавсийнинг “Шоҳнома” анъаналарининг мумтоз
адабиётимиз намуналарида акс этиши, хусусан, Алишер Навоийнинг тарихга оид
асарларидаги уйғун жиҳатлари таҳлил этилади.
Калит сўзлар: Ижтимоий воқелик, бадиий ижод, тарихий ҳақиқат, бадиий
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ОБРАЗ «ШАХНАМЕ» В УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Турабоева Хакима Усманжановна
Наманганский инженерно - технологический институт
Кафедра иностранных языков, преподователь
Аннотация: В статье анализируется традиция Фирдавсий «Шахнаме» на
примерах нашей классической литературы, в частности, анализ соответствующих
аспектов исторических произведений Алишера Навои.
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Abstract: The article analyzes the "Shahnameh" tradition of Firdausi in the examples of
our classic literature, in particular, the analysis of the corresponding aspects of Alisher Navoi's
historical works.
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Миллий Истиқлол шарофати билан мамлакатимизда амалга оширилаётган
янгиланишлар жараёни ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларини тобора кўпроқ
қамраб олмоқда. Бунда халқимизнинг асрий маънавий қадриятларини тиклаш, узоқ
ва яқин тарихдаги маданий-адабий меросни мустақиллик мафкураси асосида холис
ўрганишга ҳам катта аҳамият берилмоқда.
Шарқ, хусусан, ўзбек мумтоз адабиёти тарихида кенг тарқалган ва бадиий
жиҳатдан қайта-қайта ишланган образлар тизими мавжуд. Ҳар бир адиб у ёки бу
образга мурожаат қилар экан, ана шу образ орқали ўз ғоялари, воқеликка муноса277
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бати, фалсафий-эстетик қарашларини ифодалашга ҳаракат қилган [1]. Жумладан,
адолат ва ноҳақлик, эзгулик ва ёвузлик, садоқат ва бевафолик, мардлик ва хоинлик
сингари етакчи мавзулар бадиий ифодасида бундай анъанавий образларнинг
аҳамияти катта бўлган.
Масалан, Заҳҳок қиссаси Абулқосим Фирдавсий “Шоҳнома”сида кенг миқёсда
бадиий ишланган ёвузлик тимсоли ҳақидаги алоҳида адабий асардир. “Шоҳнома”
муаллифи золим Заҳҳокни мамлакатни хароб қилган, ўз нафси ва муроди йўлида
ҳеч нарсадан қайтмайдиган қаттол ва бешафқат кимса сифатида талқин этган.
Қадимги Эрон тарихида зулм ва адолатсизлик борасида ўчмас из қолдирган мазкур
ҳукмдор кўплаб бадиий, тарихий асарларда ҳам ўз ифодасини топган [2].
Ўз ҳаёти мобайнида нафақат улуғ шоир ва мутафаккир, балки улкан давлат
арбоби бўлган Алишер Навоий ҳам ўзининг адолатпарварлик маслаги, инсонпарварлик ғояларидан келиб чиқиб, Заҳҳок образига мурожаат қилган. Чунончи,
шоирнинг “Тарихи мулуки Ажам” асарида инсоният тарихида машъум из
қолдирган мазкур ҳукмдорга алоҳида ўрин ажратилган. Бу бежиз эмас, албатта.
Давлат бошқарувида фаол иштирок этган Навоий халқ учун ҳар қандай зулм офат
келтириши, мамлакатни харобаликка етаклаши, тараққиётни барбод қилишини
чуқур англаган. “Илкимдин келганча зулм тиғин ушотиб, мазлумлар ярасиға
марҳам қўйдим”, дейди шоир бир ўринда. Ана шу принципни ҳаётий шиорига
айлантирган Алишер Навоий бадиий-лирик асарларида ҳам зулм ва адолатсизликка қарши ўз қарашларини баён этган. Жумладан, “Вақфия” асарида қуйидаги
машҳур рубоийсини келтиради:
То ҳирсу ҳавас хирмани барбод ўлмас,
То нафсу ҳаво қасри барафтод ўлмас.
То зулму ситам жониға бедод ўлмас,
Эл шод ўлмас, мамлакат обод ўлмас. [3]
Ана шундай инсонпарварлик позициясида туриб, Алишер Навоий “Тарихи
мулуки Ажам”да Заҳҳок ҳақидаги маълумотларга ўрин ажратар экан, унга Эрон
тарихида машъум из қолдирган ҳукмдор сифатида баҳо беради. Муаллиф мазкур
асарнинг тарихий характерда эканлигини назарда тутиб, у ҳақдаги маълумотларни
қуйидаги фактлар ва ҳаётий деталлар билан бойитади. “Заҳҳок бинн Мардос чун
Жамшид қатлидин сўнг Порс тахтин олди, зулму ситам оғоз қилди. Тенгри таоло
Ҳуд алайҳиссаломни йиборди. Анинг даъватин Шаддод қабул қилмади. Тенгри
таоло ани ва қавмини ранжул ақим била ҳалок қилди ва Шаддод ўғли Мазид
подшоҳ бўлди. Ва Иброҳим алайҳиссалом анинг замонида эрди. Ва Юсуф алайҳиссалом ҳам анда мутаваллид бўлди (туғилди) ва Ҳуд алайҳиссалом диниға кирди”.[4]
“Шоҳнома”да темирчи Кова ҳақидаги тарихий маълумотлар юксак бадиий
ифодасини топган. Зеро, зулм ва зўравонлик авжига чиққан бир паллада халқ
орасидан мард ва жасур етакчилар майдонга чиқиши тарихдан маълум. Алишер
Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асарида ҳам темирчи Кова бошчилигидаги
халқ қўзғолони ва унинг ихчам тарихий-бадиий тафсилоти берилади. Бу, албатта,
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асарнинг илмий-тарихий қимматини ошириш билан бирга, ўзбек мумтоз адабиёти
тарихида “Шоҳнома” анъаналари бевосита давом этганлигидан далолатдир.
Аммо Абулқосим Фирдавсий ҳам, Алишер Навоий ҳам ўз даври илм-фани
даражаси, савиясидан юқори кўтарила олмаслиги табиий эди. Масалан, Заҳҳокнинг
елкаларидан иккита илон ўсиб чиқиши, улар ҳар куни иккита ёш йигитнинг мияси
билан озиқланиши мифологик тушунчалар ҳамда афсонавий тасаввурлар асосида
берилган. Чунончи, Заҳҳокнинг минг йил салтанатни бошқарганлигини ҳам шундай
ҳол деб ҳисоблаш мумкин. Аммо биз учун муаллифларнинг ғоявий –бадиий
ниятлари, фалсафий-эстетик маслаклари муҳимдир. Ҳар икки муаллиф зулм
қанчалик тантана қилмасин, бир кун келиб интиҳосига етиши, золим эса албатта
жазога мустаҳиқ эканлигини таъкидлайдилар. Зеро ҳукмдорлар ўткинчи, халқ эса
боқийдир. Шунинг учун ҳам Заҳҳокдек даҳшатли тож эгаси Кова сингари оддий
халқ вакили бўлган темирчининг саъй ҳаракати билан йўқликка маҳкум бўлади.
Фирдавсийдан ижодий илҳомланса-да, Алишер Навоий ўз даври тушунча ва
савиясидан бирмунча юқорига кўтарила олган, тарихий факт ва маълумотларга реал
қарашга интилганлиги кўзга яққол ташланиб туради. Масалан, у Заҳҳокнинг
елкаларида мараз (яра) пайдо бўлганлигини, унга янги қатл этилган кишилар мияси
малҳам бўлишини айтгачгина, ривоятларда келтирилган илонлар ҳақидаги тафсилотларни қистириб ўтади. Заҳҳок зулмини янада таъкидлаш маъносида агар қатл
этиш учун гуноҳкор киши топилмаса одамлар орасидан чек (қуръа) ташлатиб
қурбон танлашини баён этади. Бу эса муайян ғоянинг бадиий ифодасига хос бўлган
воқеалар ривожининг анъаналар доирасидан юқори кўтарилиши эди, дейиш
мумкин.
Шу ўринда Фирдавсийнинг ҳам, Алишер Навоийнинг ҳам ўтмишга оид
воқеа-ҳодисалар тасвирида ҳар бир давр учун ўз аҳамиятини йўқотмайдиган муҳим
хусусиятлар мавжудлигини таъкидлаш лозим. Эътибор берилса, Заҳҳокнинг
елкаларида ўсиб чиққан илонлар қурбон қилинган инсонларнинг юраги ёки бошқа
бирор аъзоси билан эмас, айнан мияси билан озиқланади. Бугунги кунда ҳам турли
вайронкор ғоялар билан қуролланган турли ёт мафкуравий оқимлар, айниқса,
ёшларнинг миясини заҳарлашга, онгини булғашга интилаётганлигини эсга олсак,
ҳар икки улуғ сўз санъаткорларининг ижодида замонавийлик ҳам мужассамлиги
кўзга ташланади..
Алишер Навоий асаридаги тарихий маълумотлардан кейин келтирилган
шеър,
Шарқ адабиёти намуналарига хос бўлган “қиссадан ҳисса” вазифасини
ўтайди. Унда ёмонлик жазосиз қолмаслиги, ҳар бир нарса-ҳодисанинг чек-чегараси,
ўлчови борлиги бадиий ифодаланади:
Фалак то эрур зулм қилмоққа хос,
Эмас золиму одил андин халос.
Қилиб қатл Заҳҳокни тўймади,
Фаридунни дағи қуруқ қўймади. [4]
Беҳад зулмдан сўнг адолат ғалаба қилмоғи, золим шоҳ ўрнига албатта одил
ҳукмдор тахтга ўтириши керак. Шунинг учун ҳам юқорида ҳикоя қилинган
279
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Заҳҳокнинг қатлига сабаб бўлган Фаридун вайрон қилинган юртни обод қилиб,
осойишталик ўрнатади. Навоий бу ҳақда шундай ёзади: “Фаридун яхши ахлоқлик
олим ва одил подшоҳ эрди. Олам аҳлин адолат била хушҳол қилиб, Заҳҳок
жавридин топқон заҳмлариға адл била марҳам қўйди ва қолғон уммолқаким,
одийлар эрдилар, дафъ қилди ва Кова оҳангарни улуғ тарбият қилиб, тайаммун
учун анинг йиғочқа боғлаб алам (байроқ) қилғон сахтиёнини мурассаъ қилдиким,
дарафши Ковиёни ани дерлар. Ва оламнинг аксар билодин олди”.[5]
Кўринадики, Алишер Навоий Фирдавсий анъаналарининг давомчисигина
эмас, балки ўз даврининг пешқадам давлат ва жамоат арбоби сифатида адолат,
тинчлик, халқпарварлик, инсонпарварлик ғояларини тарихга оид асарларига ҳам
сингдиради.
Хулоса қилиб айтганда, бугунги Истиқлол шароитида Шарқ мумтоз адабиётимизнинг нодир намуналаридан бўлган “Шоҳнома”нинг бардавом анъаналарини,
умумбашарий ғояларининг аҳамиятини Алишер Навоий ижодий меросига мансуб
“Тарихи мулуки Ажам” сингари нисбатан кам ўрганилган асари мисолида атрофлича таҳлилга тортиш, бадиий жиҳатларини кенгқамровли тадқиқ этиш ўзбек
шоҳномашунослиги генезисини илмий-назарий жиҳатдан текширишимизда қўл
келади.
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